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ASHG ATE
RESEARCH 
C O MPANIO N  3
Reinventing Question Time
Miguel Mera
Over  the  past  ŘŖ  years  the  academic  study  of  screen  music  has  become  an 
increasingly  established  ęeld.  Following  the  publication  of  Claudia  GorbmanȂs 
groundbreaking Unheard Melodies: Narrative Film Music ǻŗşŞŝǼ a substantial body 









in  comparison  to  cinema  which  requires  sustained  and  intense  concentration, 
broadcast television is regulated by the limited aĴention span of the viewer. In the 






in  recent years. These  include  in order of ęrst appearanceǱ The Journal of Film Music 
ǻInternational  Film  Music  SocietyǼ,  Music, Sound and the Moving Image  ǻUniversity 
of  Liverpool  PressǼ,  Music and the Moving Image  ǻUniversity  of  Illinois  PressǼ  and  
The Soundtrack ǻIntellectǼ. 
Ř  Recent  publications  that  challenge  the  undervaluing  of  television  in  screen  music 

















increased globalization, TV remains distinctly  ȁnationalȂ  in  the sense  that British 
television  represents  a  diﬀerent  domestic  audience  and  sociocultural  viewpoint 
than,  for  example,  French  television.  As  Ellis  observes,  ȁBroadcast  TV  is  the 




provides  extraordinary  potential  for  understanding  the  role  that  music  has  in 
shaping its audience and how music is in turn is shaped by its audience.















BBC identięable  footage  to appear on websites.ȂŗŖ ﬁhile  the rights of copyright‑
holders must, of course, be protected, the development of the ęeld is dependent 
on the ability to access materials in order to see and hear what scholars discuss. 
Distribution mechanisms  and  copyright  law,  to  some  extent,  deęne  the  type  of 
scholarship  that  takes place. As Katharine Ellis points out,  ȁmusical  research on 















This  essay will  examine  the  opening  title music  for  the  long‑running British 
television debate programme Question Time which was ęrst  broadcast  in  ŗşŝş.ŗř 




ŗşŝş,  but  has  received  diﬀering  interpretations  and  arrangements.  If  invention 















ȁreinventionȂ,  therefore,  aĴempts  to  ascribe  an  appropriate  level  of  importance 
to  later  textǻsǼ  which may  well  be  just  as  creative  and  indeed  ȁoriginalȂ  as  the 
ŗŗ  Katharine  Ellis,  ȁRocks  and  Hard  PlacesȂ,  in  Johanna  Gibson  ǻed.Ǽ,  Herchel Smith 
Intellectual Property Futures  ǻCheltenham,  forthcomingǼ.  Some  issues  in  relation  to 
publishing  rights  are  also  raised  by  AnneĴe  Davison  in  ȁCopyright  and  ScholarsȂ 







ŗŚ  Myers  reveals  his  musical  background  in  an  interview  on  the  CD  Stanley Myers: 















chapter  will  illustrate  how  the  evolution  of  musical  materials  not  only  reĚects 
societal  change,  but  also  parallels  the  shiĞing  British  political  spectrum,  from 
the  right‑wing  Thatcherite  government  of  the  ŗşŞŖs  to  the  centre‑leĞ  ǻNewǼ 








the  social  signięcance of music and moving  image, and  the  interaction between 
music and political context.
Question Time: The First Broadcast
Hello, and here we are  for  the ﬁrst of our weekly Question Times with an 
audience in a South London theatre which has been specially converted 
for television; that’s to say the theatre has been specially converted not the 
audience, the audience are much the same people as they were when they came 
in. They are what’s described in TV circles as ‘real people’ to distinguish them 
from people who work in television. We don’t claim them to be a scientiﬁc 
cross-section of the British nation but they are a very good collection, a 
wide-ranging collection from a broad variety of groups, organizations and 
institutions,  and  to  answer  their  topical  questions  I’ve  got  a  preĴy  rich 
mixture of personalities here with me …ŗŞ
ŗŜ  Leo  Braudy,  ȁAĞerwordǱ  Rethinking  RemakesȂ,  in  Andrew  Horton  and  Stuart  Y. 
McDougal ǻedsǼ, Play it Again, Sam: Retakes on Remakes ǻBerkeley, CA, ŗşşŞǼ, p. řřŘ.










leading decision‑makers  on  contemporary  issues.  The  format  is  simple  and has 
remained unchanged since ŗşŝş. A panel consisting primarily of politicians, but 
which may  also  include newspaper  editors,  authors,  religious  leaders  Ȯ  anyone 




aﬀairs  and of party policy  ǻwhere  relevantǼ  is  essential.ŘŖ  For  the ęrst broadcast 






account. In his book Radio, Television, and Modern Life, Paddy Scannell recognizes 
a distinct form of connection in the talk show where the viewer is ȁinvited inȂ as 
a  central  aspect  of  its  sociability.Řŗ  The  studio  audience plays  a  vital  role  and  is 
ȁplaced directly in the television studio as joint author of the textȂ.ŘŘ Along with the 







presenter of The World at One. He was widely regarded as one of BritainȂs ęnest political 
interviewers  and was  knighted  in  ŗşŞŗ.  His  autobiography  is  entitled Day by Day: 










Řŗ  Paddy Scannell, Radio, Television and Modern Life ǻOxford, ŗşşŜǼ, p. ŘŞ. See Chapter TwoǱ 
ȁSociabilityȂ.








is  for  individuals  to  form  an  opinion  about  public  aﬀairs  and  to  express  that 
opinion  at  the  ballot  box,  televisation  generally  Ȯ  and  programmes  such  as 




members  are  invited  to  submit  potential  questions.Řř  The  programme‑makers 
select the shortlist of questions, depending on what they perceive to be of greatest 















only  regular  forum on UK  television where  senior politicians are challenged by 
ordinary members of the public, at times with extraordinary consequences.ŘŜ






Řś  German  Political  Philosopher  J(rgen  Habermas  argued  for  public  communication 
unfeĴered  by  institutional  control.  See  The Theory of Communicative Action. Vol. 2 
Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason,  trans.  Thomas  McCarthy 
ǻCambridge,  ŗşŞŝǼǲ The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry Into 













Robin Day: Well, we’ve got two or three minutes more on this enjoyable 
programme and I am going to call Mrs Dorothy Clark who has got, I think, a 
short question for us which will reveal what our guests are really like … Mrs 
Dorothy Clark … housewife … are you there?
Dorothy Clark: Which question?
Robin Day: You had a short one I think about … about the team …
Dorothy Clark: About the beer?
Audience laughter.
Robin Day: About the what?
Dorothy Clark: (searching in handbag)… Oh, I’m doing the wrong thing, 
aren’t I?
Robin Day: No, no, no, you’re … you just ask whatever you’d like to ask, 
but not a long political question.
Dorothy Clark: (searching through bits of paper and in realization) … Oh!
Robin Day: You had one at the end, I think I remember, you had two or three 
… I thought you wanted to ask one which … how are you doing there?… 
what have you got in that handbag?
Audience laughter.
Robin Day: Well while you’re waiting I’ll tell you what it was, it was: what 
does the team like doing on a night out?
Dorothy Clark: Oh, what does the team like …
















through  its  total  immersion  in  a media‑dominated world,  and  a  contemporary, 
media‑savvy  audience  is  much  beĴer  informed.  In  short,  political  debate  has 
changed, the way politicians relate to the public and the media has changed, and 
Ȯ  following  that  notion  to  its  logical  conclusion  Ȯ  the  nature  of  democracy  has 
changed. If, as Fiske and Hartley suggest, television is a social ritual in which ȁour 





occurred  principally  at  moments  when  a  new  prime  minister  takes  oﬃce  ǻsee  
Fig. ř.ŗǼ. The programme itself was created only months aĞer Margaret Thatcher 
came  to power and  the music  remained unchanged  throughout  the  ten years  in 
which  she  was  prime minister,  despite  the  fact  the  title  graphics  were  revised 




Řŝ  It  is  interesting  to  note  that  Robin  Day  himself  published  a  book  advocating  the 





election  campaign was particularly  intense. All  three major parties  held daily press 

















could  also  be  understood  as  an  aĴempt  by  the  programme‑makers  to  generate 
a  link  to  between  the  new  presenter  David  Dimbleby  and  the  ęrst  presenter 








It  is  important  to  understand  the  background  to  the  creation  of  the  original 
theme music. During the winter of ŗşŝŞ the Labour government faced industrial 
disputes,  escalating  unemployment  and  deteriorating  public  servicesǲ  it  was 
dubbed the ȁwinter of discontentȂ. The Conservatives easily won the ŗşŝş general 
Naughtie in his book The Rivals: The Intimate Story of a Political Marriage ǻLondon, ŘŖŖŗǼ. 
In October ŘŖŖŚ Blair announced that he would not lead the party into a fourth general 
election but would serve a full third term. Brown dropped any pretence of not wanting, 




election.řŗ Britain had  shown  itself  to be progressive by electing  the ęrst  female 




it was with  a  sense of hopefulness  that  the new Conservative government  took 





contribute  to  the  forward motion.  The  ȁmelodicȂ  construction  is modal with  an 
avoidance of the raised ŝth ǻGǼ. The simple harmonic structure revolves around 
an A minor tonal centre, but Ŝth, major ŝth and şth chords add harmonic colour. 





the ęlm The Walking Stick  ǻTill, ŗşŝŖǼ and on the album Changes  ǻŗşŝŗǼ.řŘ  In ŗşŝŜ 
jazz singer Cleo Laine wrote lyrics for the theme and recorded the song ȁHe ﬁas 
BeautifulȂ, accompanied by John ﬁilliams. Following the release of The Deer Hunter 













řŗ  The  Conservatives  won  řřş  seats  compared  to  LabourȂs  ŘŜş.  The  swing  to  the 
Conservatives of ś.Ř per cent was the largest since ŗşŚś. ThatcherȂs win reĚected the 
intense  dissatisfaction with  the  Labour  government  as much  as  an  endorsement  of 
Conservative policies, but the desire for change was unequivocal.
řŘ  Cube Records, producerǱ Stanley Myers ǻFly/Fly ś, April ŗşŝŗǼ.
33  Myers  had worked with  John ﬁilliams  on The Deerhunter  and may well  have  been 
familiar with ﬁilliamsȂs own recording of Asturias.
Example 3.1  Stanley Myers, Question Time, basic thematic material
Tѕђ AѠѕєюѡђ RђѠђюџѐѕ Cќњѝюћіќћ ѡќ PќѝѢљюџ MѢѠіѐќљќєѦ
ŝŖ
Example 3.2  Isaac Albéniz, Asturias, opening, guitar transcription
An  important  sociocultural  inĚuence  is  the  fact  that  international  package 
tourism  Ěourished  in  the  ŗşŝŖs  and  ŗşŞŖs,  when millions  of middle‑class  Brits 
went  in search of a  fortnightȂs  relaxation on beaches  in Benidorm,  the Costa del 
Sol  or  Mallorca  and  returned  wearing  a  giant  sombrero  or  carrying  a  stuﬀed 
donkey.řŚ  Spain was  exotic,  but  not  too  exotic. As Karen OȂReilly  has  shown  in 












somewhere  in  between  stereotypical  representations  of masculine  and  feminine 
in  television  music,  perhaps  because  the  late  ŗşŝŖs  and  early  ŗşŞŖs  witnessed 
the  appearance  of  the  masculinized  woman,  particularly  in  the  workplace, 
where  pronounced  shoulder‑pads  and  power  dressing  became  commonplace. 
American television imports such as Dallas and Dynasty further emphasized this 
representation. Thatcher herself was mocked for being more masculine than her 
male  cabinet  colleagues.  The  extremely  popular  satirical  puppet  programme 
SpiĴing  Image,  for  example,  portrayed  her  as  a  fascist  hermaphroditeǱ  wearing 
power suits, using urinals and smoking cigars ǻsee Fig. ř.ŘǼ.
řŚ  Roger Bray  and Vladimir Raitz, Flight to the Sun: The Story of the Holiday Revolution 
ǻLondon, ŘŖŖŗǼ.
řś  Karen OȂReilly, The British on the Costa del Sol: Transnational Identities and Local Communities 
ǻLondon, ŘŖŖŖǼ, p. ŘŚ.
řŜ  Philip  Tagg,  ȁAn Anthropology  of  Stereotypes  in  TV Music?Ȃ,  Swedish Musicological 
Journal  ǻŗşŞşǼǱ  ŗşȮŚŘ. Available  atǱ  <hĴpǱ//www.tagg.org/articles/xpdfs/tvanthro.pdf> 
ǻaccessed  June  ŘŖŖŞǼǲ  Philip  Tagg  and  Bob  Clarida,  Ten  LiĴle  Title  Tunes:  Towards  a 





Figure 3.2  Margaret Thatcher: the SpiĴing Image representation © Courtesy of 
SpiĴing Image Workshop, John Lawrence Jones
The most striking aspect of MyersȂs manuscript score is that there are signięcant 





of  the horn  in  the  broadcast  version. The hi‑hat  plays  a  steady  crotchet paĴern 
and not the semiquaver paĴern as it is notated. Furthermore, the entire B section 
of the ternary form score is not used for the broadcast version.řŞ In short, MyersȂs 
broadcast  music  is  a  signięcantly  pared‑down  version  of  the  musical  material 
contained within the score.
řŝ  The MS  is  part  of  the  Stanley Myers  collection  held  at  the Royal College  of Music, 
London. The materials were donated  to  the  institution by Nicholas Myers  ǻStanleyȂs 
sonǼ and consist of ŗŞ Ař boxes of full scores for ęlm and television. There are no parts. 










or  directorial  inĚuence  resulting  in  the  ęnal  pared‑down version. Alternatively, 
the  score may have been  created  for  some other purpose,  such as  a  soundtrack 
CD or for concert performance. Although Myers died in ŗşşř, an album of his ęlm 
and television music Ȯ including the music for Question Time Ȯ was posthumously 
released  in  ŘŖŖŗ.řş However,  the  arrangement  on  that CD does not  bear  a  close 
relation to the manuscript score either. It is possible that Myers took the score into 
the studio and made alterations or recorded diﬀerent versions during the session. 























to write a piece of  library music  that  just happened  to have  the same  title as a new 
television  programme.  This  illustrates  some  of  the  potential  challenges  to  dealing 




Cliﬀord McCarty ǻed.Ǽ, Film Music 1 ǻNew York, ŗşŞşǼ, p. ś
Tѕђ AѠѕєюѡђ RђѠђюџѐѕ Cќњѝюћіќћ ѡќ PќѝѢљюџ MѢѠіѐќљќєѦ
ŝŚ
Figure ř.Ś   Three Cows on My Pants,Śŗ Steve Bell, Guardian, 20 June 1996.
 Reprinted by permission of Steve Bell











Ś.ś  million  caĴle  were  slaughtered  in  an  aĴempt  to  eradicate  the  disease,  and  the 
European Commission banned unsafe British beef. In ŗşşŜ the link between BSE and 
variant CJD, the human form of the disease, was publicly acknowledged for the ęrst 
time. Further  cartoons of  John Major drawn by Steve Bell  can be  seen at  the British 
Cartoon Archive which is housed at the University of Kent.
ŚŘ  Black ﬁednesday was the name given to ŗŜ September ŗşşŘ when the Conservative 
government  was  forced  to  withdraw  sterling  from  the  European  exchange  rate 
mechanism as it was unable to keep the pound above its agreed lower limit following 














The  Performing  Rights  Society  records  are  somewhat  unclear,  but  we  can 
speculate  that  this  reinvention  was  by  BBC  Radiophonic  ﬁorkshop  composer 
Dick Mills.Śś Although  the  same    =  ŗŘŖ  tempo as MyersȂs original  it  feels much 
slower.  This  is  partly  because  the  reinvention  is  more  stately,  ostentatious  and 
ȁClassicalȂ in approach. The solo guitar has been replaced by piano and busy string 









images  of  the  panel members were  intercut with  simple  graphic  designs  based 
around  the  leĴer Q.  In  the  reinvented  version,  however,  icons  representing  the 
economy, justice and a map of the nation are used instead, each embedded within 
a tall‑backed chair. The palm of a hand is used as the symbol for asking a question 
and  acts  as  the  centrepiece  of  the  design.  It  is  surely  no  coincidence  that  these 
graphics and the studio set match the green leather and brown wood panelling of 
Śř  These  includedǱ Michael MatesȂs  resignation  as  Northern  Ireland Minister  over  his 
links with a fugitive tycoonǲ Tim YeoȂs resignation aĞer an extramarital aﬀair resulted 






































To be pre-selected as a politician now required displaying an understanding 
of, and willingness to behave in accordance with, the requirements of hyped 
politics, and to stick to the script provided by impression managers. This has 
impacted on the political machine’s staﬃng proﬁle, so that it can be argued, 
televisualization impacts not only upon the hype dimension, but also upon 
the policy, dimension of the political process.Śŝ




Richard Heﬀernan, Phillip Cowley and Colin Hay ǻedsǼ, Developments in British Politics 
8, ǻBasingstoke, ŘŖŖŜǼ, pp. ŘřŗȮśŖ. See also Nicholas Jones, Sultans of Spin: Media and the 
New Labour Government. ǻLondon, ŘŖŖŖǼ.







to be a Millionare?. More than anything,  the reinvented music seemed to capture 
New LabourȂs personięcation of a vibrant and energetic Britain. The most striking 












Figure 3.5 Blair with guitar, Frith Park Community College, 13 February 2003. 











They wanted it to sound contemporary, which is the brief given by any 
TV  producer!  Essentially  I  provided  a  generic,  piano‑led,  current  aﬀairs 
arrangement with a back beat. I think the desire to update the theme on the 
















themes which were  around  at  the  time  Ȯ mostly  a maĴer  of  instrumentation.ȂśŘ 

















The  most  recent  reinvention  took  place  in  ŘŖŖŜ,  prior  to  Gordon  BrownȂs 
premiership in ŘŖŖŝ. An important aspect of  the working practice,  in contrast  to 
the examples explored thus far, is that the reinvention was undertaken by Mcasso 
Music  Productions,  a  collective  of  composers  who  each  produce  an  individual 
demo  and  then  work  together  when  the  producers  have  identięed  the  route 
they wish  to  pursue,  rather  like  a  graphic  design  company.śř Mcasso  state  that 
they ȁwork individually and as a team, discussing each project together with the 




Very simply, the Exec Producer of the programme is a friend of mine. They 
wanted to update the set, the titles and the graphics. I persuaded him to ask 
me to tender a new ‘revamped’ version of the music. Four of our composers 
would each supply a diﬀerent demo/orchestration from which the client could 
pick their favourite, and then work up to a master.śś










śř  The  four  composers  who  produced  Question Time  demos  were  Toby  Jarvis,  Stuart 






the ŗşŝŖs. See John Caughie, Theories of Authorship: A Reader  ǻLondon, ŗşŞŗǼ.   Recent 
writing  by Gorbman gives  emphasis  to  auteur-ist  approaches  in  ęlm music  studies.  
See  Claudia  Gorbman,  ȁAuteur MusicȂ  in  Daniel  Goldmark,  Lawrence  Kramer  and 
Richard Leppert ǻedsǼ, Beyond the Soundtrack ǻBerkeley, CA, ŘŖŖŝǼ, pp. ŗŚşȮŜŘǲ Claudia 
Gorbman, ȁEars ﬁide OpenǱ KubrickȂs MusicȂ in Robynn Stilwell and Phil Powrie ǻedsǼ, 
Changing Tunes: The Use of Pre-existing Music in Film ǻAldershot, ŘŖŖŜǼ, pp. řȮŗŞ. Jason 
Toynbee  refers  to  the  idea  of  ȁsocial  authorshipȂ  throughout Making Popular MusicǱ 
Musicians, Creativity and Institutions ǻLondon, ŘŖŖŖǼ.
Tѕђ AѠѕєюѡђ RђѠђюџѐѕ Cќњѝюћіќћ ѡќ PќѝѢљюџ MѢѠіѐќљќєѦ
ŞŖ
represents  a  failure  to  reĚect  how  creativity  interacts  with  political  structures. 
Researchers  oĞen  start  from  a  position  of  supposed  objectivity,  justięed  by 
positivist  aĴitudes  and  validated  knowledge.  ﬁhen  production  processes  are 





ęeld, but also challenges  ideas about  the development of musical materials  in a 
collaborative context and how these might diﬀer from more traditional practice. 
Jarvis explains the collective aesthetic approach to the taskǱ
We were given the old title music and old graphic sequence. As everyone 
knows the music so well, we felt we couldn’t rewrite it. Just give it a kick 
up the backside. It sounded very dated and limp. One of our demos had a 
violin playing the old piano line. They hated that! We tried to bring some 
contemporary sounds and beats to it. I wanted it to sound like it had been 





































gestural phrase endings. The music represents work  that  is both  individual and 







pair of  ears while mixing,  for  example. The  result  is  the democratization of  the 
composition process as mediated through technology.
There are two central aspects to the ęnal reinvention. First, the style is updated 
to  sound more  contemporary  and  that  style  is  synonymous with  the  particular 
technological means of its production. Yet equally, rather than a development of 
the musical material,  there  is  a  greater  emphasis  on  repetition within  the  new 



























Brown  as  a  modern‑day  version  of  Scrooge  from  DickensȂs  A Christmas Carol 
ǻFig. ř.ŜǼ. Instead of ȁbah, humbug!Ȃ this may be the beginning of a political era that 
will be referred to a Dour Britannia.ŜŜ






















technological  fault  lines collide. At  the time of writing Ȯ some řŖ years aĞer the 
ęrst broadcast Ȯ a number of  transformations have been witnessedǱ a shiĞ  from 
the individual composer to the collective, from analogue to digital, from ȁscoredȂ 
to  ȁsequencedȂ,  and  from  the  recording  studio  session  to  the  project  studio.  In 
addition, the reinvented theme music has symbolized the changing British political 
spectrum as represented by its ęgureheadsǱ Thatcher, Major, Blair and Brown. It is 
extraordinary that řŖ seconds of music can act as a rich repository of meaning that 
reveals to its audience Ȯ the British nation Ȯ how it perceives itself.
